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ABSTRAKT
Në fillim ishte zëri, fryma që tingëllon, një shenjë e zëshme e jetës sonë dhe më pas
lindi fjala për t’u bërë përsëri muzikë.
Muzika ka një influence të fuqishme mbi trupin tonë, mendjen tone dhe gjithashtu mbi
emocionet tona. Mjafton vet një tingull dhe ai e stimulon të gjithë trupin tonë, ndërsa
një melodi e fuqishme arrin të na bëj të qajmë pa pushim ose të gëzohemi.
Shkolla e muzikës “Tefta Tashko” në Mitrovicë, që prej ekzistimit të saj përballet me
mungesa e një ndërtese të përshtatshme për funksionimi e saj. Fillimisht, ajo ishte e
vendosur në një ndërtesë tepër të vjetër dhe që vazhdimisht kishte rrezikun e shembjes,
ndërtesë kjo, që tani shfrytëzohet nga një familje skamnorësh.
Ndërtesa e re e shkollës së muzikës “Tefta Tashko” është paraparë që të ndërtohet te
stadiumi i vjetër, por kjo do të mund të realizohej vetëm nëse gjenden donator.
Duke u nisur nga nevojat, kërkesat, problemet e nxënësve dhe profesorëve, ishin arsyeja
kryesore e zgjedhjes së kësaj teme që ka për qëllim parësor krijimin e një hapësire që
përfshin trajnimin e instrumenteve muzikore, këndimit si dhe fushave të tjera
hulumtuese si historia dhe teoria e muzikës.
Mungesa e ambienteve efikase dhe të dedikuara për edukim në lëmin e arteve
performative dhe pamore; krijimi i mostrave inovative hapësinore si reflektim i
zhvillimeve bashkëkohore, ku performanca funksionale / hapësinore, ekologjike dhe
energjetike, rezulton në shprehje të reja formale dhe tektonike, si afekte regjeneruese e
kulturës urbane dhe simulon nxënësit në ndjekjen e shkollave të artit.

Fjalët kyçe: Shkolla, Artet, Emocionet, Kërkesat, Performanca
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MIRENJOHJE / FALENDERIME

I jam mirënjohëse Zotit për shëndetin dhe mirëqenien e mirë që ishin më se të
nevojshme për ta kompletuar këtë libër. Përveç përpjekjeve të mia, suksesi i këtij
projekti varet nga inkurajimi, udhëzimi dhe mbështetja e të tjerëve. “Nuk thonë kot
udhëtimi është më i lehtë nëse udhëtoni së bashku”
Për të arritur deri në këtë pikë nuk ishte aspak e lehtë. Ndihem e obliguar ti falënderoj
të gjithë ju që më mbështetët gjatë këtij rrugëtimi.

Do të doja veçanërisht të falënderoj prindërit e mi ku dashuria dhe udhëzimet e tyre më
ndihmuan në çdo gjë që unë kalova. Jam shumë mirënjohëse që më mbështetët pikë së
pari emocionalisht e pastaj edhe financiarisht. Faleminderit që më mësuat se gjëja
kryesore në jetë është që unë të mësoj, të jem e lumtur, ta njoh dhe ta kuptoj vetën, e
vetëm atëherë do t’i kuptoja të tjerët.
Falënderoj të gjithë personelin akademik, profesorët për bashkëpunimin, ligjëratat dhe
këshillat e tyre gjatë studimeve e posaçërisht dëshiroj të falënderoj prof. Banush
Shyqeriu për durimin, ndihmën, përkushtimin si dhe “perlën e diturisë” që më ofroi
gjatë përgatitjes së temës së diplomës. Ku gjithmonë takimet me profesorin ishin tejet
frymëzuese dhe inspiruese për të vazhduar procesin e punës.
Po ashtu dëshiroj t’i falënderoj shokët, shoqet si dhe kolegët për përkrahjen që më kanë
dhënë dhe për kujtimet e mira nga koha e studimeve.
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KAPITULLI I
1. HYRJE
Shkolla e muzikës “Tefta Tashko” rrugëtimin e filloj 60 vjet më parë, me misionin e
qartë, edukimin e të rinjve në kulturën muzikore të mirëfilltë.
“Tefta Tashko”, që prej ekzistimit të saj përballet me mungesën e një ndërtese të
përshtatshme për funksionimin e saj. Fillimisht ajo ishte e vendosur në një ndërtesë
tepër të vjetër dhe vazhdimisht kishte rrezikun e shembjes, ndërtesa që u shfrytëzua nga
një familje skamnoresh e me pas u rrënua tërësish.
Shkolla e muzikës sot është e vendosur në ndërtesën në të çilen deri në vitin 2009 ka
qenë shtabi i ish TMK-s, por që këtë ndërtesë e ndan me Muzeun e qytetit. Nxënësit
kanë në disponim katin e dytë të ndërtesës me hapësirë prej 147 m2, ku numri i
nxënësve nuk përputhet me hapësirën që i ofrohet muzikanteve të rinj. Profesorët dhe
nxënësit thonë se është e pamundur që të zhvillojnë mësimin normal, pasi që tingujt e
instrumenteve dëgjohen nga njëra klasë në tjetrën duke penguar kështu njëri tjetrin gjatë
mësimit.
Duke u nisur nga nevojat, kërkesat, problemet e nxënësve dhe profesorëve, ishin arsyet
kryesore të zgjedhjes së kësaj teme që ka për qellim krijimin e një hapësire që ka për
qellim trajnimin me instrumente muzikore, këndimin si dhe fushave te tjera hulumtuese
si historia dhe teoria e muzikës.

Figura 1. Shkolla e muzikës “Tefta Tashko” Mitrovicë
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1.2. METODOLOGJIA
Gjatë tri viteve të periudhës së studimeve kemi kaluar dhe trajtuar një mori materiesh
dhe temash nga fusha profesionale e Arkitekturës. Te gjitha këto duke i trajtuar dhe
zgjedhur problemin që në fund të jemi të kënaqur dhe shumë produktivë nga puna jonë.
Diploma është pasqyra e të arriturave në studime. Të punosh një temë diplome të kësaj
fushe pa dyshim se kërkon hulumtim të thellë dhe përkushtim maksimal në aspektin e të
kuptuarit në thellësi të çdo detali rreth fëmijës.
Shqyrtimet e literaturës dhe bibliografitë e shënuara janë shkallëzimet drejt inkuadrimit
të pyetjeve të sakta hulumtuese.
Punimi fillimisht u iniciua me identifikimin e problemeve që duhet të trajtohen, i
ndjekur nga një hulumtim mbi zhvillimin e edukimit modern dhe teorive të ndryshme
mbi mësimin e fëmijërisë. Kjo thelloi të kuptuarit se pse shkollat sot janë të dizajnuara
ashtu siç janë dhe çfarë mund të bëhet për t'i bërë hapësirat e të nxënit hapësira më të
mira, për të përmirësuar mësimin e nxënësve dhe mirëqenien e tyre.
Kjo u pasua nga gjetja e një vendi apo lokacioni të përshtatshëm për projektin.
Kur u vendos lokacioni, kërkimet e mëtejshme përfshinin vizita në terren, pastaj analizat
e ndryshme, natyra, diellosja, trafiku dhe kushtet e motit.
Përveç analizave kemi bërë edhe intervista të shumta me njerëz të ndryshëm të cilët na
kanë ndihmuar në gjetjen e të dhënave të shumta pastaj intervista me fëmijët sepse në
hartimin e një shkolle, arkitekti duhet të marrë në konsideratë zërat e vegjël, pasi që këta
fëmijë do të jenë përdoruesit kryesorë të prekur nga dizajni.
Një pjesë e hulumtimit përfshin shembuj të ndryshëm të shkollave anembanë botës dhe
duke vizituar disa shkolla të ndryshme në lagjen e vendit të projektit, cila njihet edhe si
metode krahasuese duke bërë dallimin në mes shkollave jashtë Kosovës dhe këtu duke
bërë krahasimin kemi ardhur në përfundim të i shohim pikat kyçe që e përbëjnë një
shkollë shumë funksionale dhe të përshtatshme për fëmijët.
Shqyrtimet e literaturës dhe bibliografitë e shënuara janë shkallëzimet drejt inkuadrimit
të pyetjeve të sakta hulumtuese.
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KAPITULLI II
2. HULUMTIMI DHE SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1. ZHVILLIMI HISTORIK I SHKOLLAVE

Është vështirë të vërtetohet me saktësi se kur u themeluan shkollat e para dhe se kur
filloi të zhvillohet sistemi i arsimit në trevat shqiptare, por me rëndësi është se format e
para të mësimit të organizuar në institucione arsimore shënohen qysh në kohën e Ilirisë
së lashtë. Sistemi i arsimit në Ilirinë e lashtë, përfshinte në procesin arsimor disa
grupmosha të fëmijëve dhe të rriturve.
Gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare edhe në Kosovë sikurse në trojet tjera shqiptare
në Ballkan u zgjeruan përpjekjet për ngritjen e shkollave dhe arsimit. Pasi që më 7 mars
të vitit 1887 u hap në Korçë "Mësonjëtorja e parë shqipe" e cila me të drejtë
konsiderohet si shkolla e parë kombëtare (laike) shqipe edhe në Kosovë filluan të hapen
shkolla të tilla. Kështu që edhe në Prizren, më 1 maj të vitit 1889 u hap "Shkolla Shqipe
e Djemve" nën drejtimin e mësuesit Mati Logoreci. Më vonë në këtë shkollë punoi edhe
mësuesi tjetër Lazër Lumezi. Në vitin 1892 në Prizren hapet edhe "Shkolla Shqipe e
Vashave".

Figura 2. Mësonjëtorja e parë në gjuhën shqipe

Gjatë Luftës së Parë Botërore, territori i Kosovës u nda në dy zona pushtimi. Në zonën
lindore e cila ishte nën pushtimin Bullgar u ndalua rreptësisht hapja e shkollave shqipe.
Në zonën perëndimore e cila ishte nën pushtimin e Austro-Hungarisë u lejuan shkollat
shqipe dhe u arrit që në Gjakovë të mësonin 840 nxënës ndërsa në Pejë 700 nxënës. Një
ndihmesë të veçantë për zhvillimin e arsimit dhe të shkollave në Kosovën e asaj
periudhe dhanë mësuesit e përgatitur në Shkollën Normale të Elbasanit. Më 1917 u
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mbajt Kongresi i Arsimtarëve të Kosovës me qëllim të zgjerimit të rrjetit shkollor në
Kosovë. Më pas u themelua edhe Lidhja Kulturore e Mësuesve të Kosovës, e cila u
bashkua më Shoqatën Kulturore e Arsimore "Besa Kombëtare" me qendër në Gjakovë.
Po më 1917 u hapën dy kurse për mësues, në Mitrovicë dhe në Pejë.
Me krijimin e Mbretërisë Jugosllave nisi fushata kundër arsimit shqiptar, u mbyllën 55
shkolla shqipe me rreth 4000 nxënës dhe 100 mësues, u ndalua deri ushtrimi i riteve
fetare në gjuhën shqipe mirëpo gjuha shqipe vijoi të mësohej fshehurazi.
Gjatë periudhës së Luftës së Dytë Botërore, pas shkatërrimit të Mbretërisë Jugosllave,
gjendja e arsimit dhe të shkollave shqipe në Kosovë u kushtëzua nga ndarja e Kosovës
në tri zona pushtimi. Në zonën Italiane të pushtimit që përfshinte pjesën më të madhe të
viseve shqiptare, shkuan vullnetarisht disa mësues nga Shqipëria, të cilët dhanë
ndihmesë të vyer në luftën kundër analfabetizmit masiv. Në Pejë më 21 nëntor 1941 u
hap gjimnazi dhe “Shkolla Femërore e Punës”, në Prishtinë u ngrit Shkolla Normale
"Sami Frashëri" dhe nisën nga puna shkollat e Prizrenit, Gjakovës, Mitrovicës etj. Në
vitin 1942 u hap i pari kurs pedagogjik në Prishtinë.
Mbarimi i Luftës së Dytë Botërore e gjeti Kosovën me një sistem arsimor relativisht të
përhapur, me 278 shkolla fillore dhe 11 shkolla të mesme, madje më 26 tetor 1946 u
rihap Shkolla Normale në gjuhën shqipe. Por nga ana tjetër, filloi menjëherë
persekutimi i arsimtarëve shqiptarë me motive politike-ideologjike, duke i quajtur ata
armiq, u dëbuan nga arsimi 714 mësues, një pjesë u burgosën dhe një pjesë u detyruan
të largoheshin për në Turqi, filluan të ndaloheshin disa tekste në gjuhën shqipe dhe të
përktheheshin të tjera nga gjuha serbo-kroate, etj.

2.1.1 Sistemi i arsimit në Kosovë
Sistemi aktual i arsimit në Kosovë ngërthen në vete këto nivele të arsimit:
1. Arsimi parashkollor - parafillor i cili përfshin tri nivele :
1.1. Çerdhja (për fëmijët e moshës 1-2 vjeçare),
1.2. Kopshti (për fëmijët e moshës 3-4 vjeçare) dhe
1.3.1 Klasa parafillore (për fëmijët e moshës 5 vjeçare)
2. Arsimi fillor(pesëklasor)-(klasa I-V) dhe përfshin fëmijët e moshës 6-11 vjeç
3. Arsimi i mesëm-mosha 11-18 vjeç,me dy nivele:
3.1. Arsimi i mesëm i ulët (katër vjeçar) - mosha 11-15 vjeç
3.2. Arsimi i mesëm i lartë (tre vjeçar) - mosha 15-18 vjeç
4. Arsimi universitar me tri nivele studimi:
4.1. Shkalla e parë – Bachelor
4.2. Shkalla e dytë - Master
4.3. Shkalla e tretë – Doktoraturë
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2.2. PEDAGOGJITË BOTËRORE
2.2.1. Pedagogjia Froebel
Friedrich Froebel ishte një nga eksponentët më të njohur të shekullit të 19-të për të
nxitur ndryshimin shoqëror përmes edukimit. Froebel
shpiku fjalën 'kopsht' dhe përmendet si babai i edukimit parashkollor. Ai kishte për
qëllim të studionte arkitekturën, por ndryshoi mendjen dhe u bë mësues në vitin 1805 në
shkollën e atëhershme të Frankfurtit, në Pestalozzi.
Froebel ka lindur në zonën pyjore të Thuringisë, Gjermani dhe besonte në rëndësinë e
sigurimit të fëmijëve me një mjedis të bukur natyror. Ai promovoi parimin që ekziston
një unitet themelor (i krishterë) që ekziston midis të gjitha gjërave të krijuara dhe
krijuesit të tyre, dhe midis bukurisë dhe mirësisë.
Froebel theksoi rëndësinë e të mësuarit nëpërmjet aktiviteteve kuptimplote, dhe lojërave
(siç janë gatimi, kopshtarisë, kujdesin për kafshët, riciklimin dhe shprehjen krijuese).
'Fëmijët mësojnë duke bërë' ishte një nga aksiomat e tij të famshme.
Një tjetër nga frazat e famshme të Froebel është “Fëmijët duhet të inkurajohen të
mendojnë për veten e tyre”.1
Ai e shihte fëmijën si dikush që është i gatshëm të marrë përgjegjësi,dhe jo vetëm një
marrës pasiv i informatave.
Pedagogjia e Froebel udhëtoi shpejt nëpër Evropë dhe Amerikë, ku pastaj u përhapu nga
mësuesit të cilët erdhën për tu trajnuar në shkollat e tij dhe më pas të krijonin shkolla,
shumë prej të cilave u bënë kolegjet e para të trajnimit për mësuesit parashkollorë në
secilin vend. Pjesa më e madhe e mësimit të tij tani është e pranuar dhe pjesë integrale e
arsimit tonë të përgjithshëm, pavarësisht nga lidhjet filozofike të shkollës.
2.2.2. Pedagogjia Montessori
Dr Maria Montessori ishte gruaja e parë që u diplomua si mjeke në Itali,ajo u
përqendrua në atë se si fëmijët mësojnë, dhe vërejti se fëmijët kanë faza të ndryshme
zhvillimore të cilat përcaktohen sipas moshës:
- 0-6 vjeç - mendja absorbuese: nga mjedisi, gjuha dhe kultura
- 6-12 vjeç - mendja arsyetuese: mendim abstrakt dhe imagjinatë
- 12-18 vjeç - mendje humaniste: kureshtar për shoqërinë dhe gjithë të tjerët
- 18-24 vjeç - mendje specialiste: për rolin e tyre në tërësi.2
Duke vazhduar me teorinë e edukimit në qendër të fëmijës, të iniciuar nga Froebel,
Maria Montessori e besoi këtë nëse arsimi ndjek zhvillimin natyror të një fëmije,
atëherë shoqëria gradualisht do të shkojë drejt një niveli më të lartë nivelin e
bashkëpunimit, paqes dhe harmonisë.
Arsimi i Montessorit është i dizajnuar për të ndihmuar fëmijët me këtë detyrë pra
'ndërtimin e brendshëm', dhe bazohet në besimin se fëmija është vetë-drejtues, dhe i
njeh vetë nevojat e veta më së miri. Në vitin 1907, ajo hapi 'Casa dei Bambini' (Shtëpia
e Fëmijëve). Kjo ishte qendra e fëmijëve në një projekt strehimi të ri në një lagje të
varfër në Romë. Ajo u përqendrua në mësimin e nxënësve për të zhvilluar aftësitë e
tyre me një ritëm.

1

Sarah Scott (2010) ‘Architecture fort children’, f.7

2

Sarah Scott (2010) ‘Architecture fort children’,f.10-11
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2.2.3. Loris Malaguzzi (1920-1994) dhe qasja e shkollës Reggio Emil
Pedagogjia Reggio Emilia është ndër filozofitë më të hershme të fëmijërisë në botë sot.
Nën drejtimin e Malaguzzi, qasja Reggio Emilia vazhdoi filozofinë e një fëmije të
përqendruari dhe, në veçanti, mbajti besimin se fëmijët kanë një zë që duhet të dëgjohet
sipas tyre fëmijët shihen si
pjesëmarrës aktivë në edukimin e tyre dhe është roli i mësuesit për të lehtësuar dhe
promovuar fëmijën në proceset mësimore aktive, konstruktive dhe krijuese të fëmijëve.
Disa nga citimet e pedagogjisë Reggio në Itali janë:
- Arsimi është një e drejtë, të njohësh të drejtat e dikujt është të njohësh potencialin e
tyre.
- Gjithkush ka të drejtë të jetë protagonist në përvojat e veta.
- Arsimi është një aktivitet shoqëror.
- Shkolla është një vend ku të gjithë ndajnë, zbulojnë, shpikin dhe marrin pjesë; është
shkëmbim idesh.
- Fëmijët janë ndërtues të një kulture që shprehin vlera të rëndësishme.
- E rëndësishme është që fëmijët të mund të eksplorojnë idetë dhe imazhet e tyre.
- Një fëmijë ka 100 gjuhë.3
-Pedagogjia Reggio Emilia thotë se:
'Personalitetet e fëmijëve zhvillohen kur ndërveprojnë me mjedisin'.
'Jepini fëmijës hapësirë për t'i dhënë energji ideve të veta'.
'Ne nuk i shohim objektet si objekte por si subjekte, ato ndërveprojnë'.
'Këto vende nuk janë fikse. Ata i nënshtrohen ndryshimit dhe evolucionit. '4

2.3. SPECIFIKAT E SHKOLLAVE AKTUALE

Si rrjedhojë e zhvillimeve të deritashme, disa prej karakteristikave të hapësirave të
shkollave aktuale të cilat njëherit janë edhe kërkesa specifike të nxënësve të shek. –XXjanë:
*Transparenca - që fëmijët të shohin prindërit e tyre tek vijnë e shkojnë, të shohin
fëmijët e tjerë dhe të kuptojnë se çfarë bëjnë dhe ku ndodhen brenda shkollës.
*Hapësira më të mëdha në natyrë - në mënyrë që ata të shijojnë natyrën duke e
respektuar atë dhe duke qenë të kujdesshëm ndaj saj, si dhe duke vlerësuar më shumë
agrikulturën.
*Hapësira që i përshtaten lehtësisht lojës
*Mundësitë për qasje direkte nga brenda klasës në ambientin e jashtëm *Hapësira të
përbashkëta ku fëmijët përzihen gjatë pritjes së prindërve, e shumë të tjera.5

3

Ibid.,f.13
Ibid.,f.15
5
Sarah Scott (2010) ‘Architecture for children’,f.23
4
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2.4 . ZHVILLIMI I SHKOLLAVE NDËR VITE
2.4.1. Historiku dhe zhvillimi i shkollave në botë

Shkolla është një institucion që dizajnohet për të siguruar hapësira dhe mjedise
mësimore, e këto hapësira i përbejnë nxënësit të cilët udhëhiqen nga mësuesit. Meritat
për versionin tonë modern të sistemit shkollor i jepen Horace Mann. Kur ai u be
sekretar i edukimit në Massachusetts në vitin 1837, për herë të parë paraqiti vizionin për
të krijuar një sistem të mësuesve profesionistë ku do t’i mësonin nxënësit duke u bazuar
në një plan program të organizuar.
Shkollat si institucione ndahen në disa kategori : shkolla fillore për fëmijët e vegjël,
shkolla e mesme për adoleshentet si dhe universiteti ku zhvillohet arsimi i lartë.
Përveç ndarjes bazë të shkollave, nxënësit në disa vende të caktuara mund të ndjekin
shkollimin para dhe pas arsimit fillor dhe të mesëm, të cilat janë kopshti si dhe
parashkollori të cilët janë për fëmijë shumë të vegjël zakonisht në moshë 3-5 vjeçare,
pastaj shkolla profesionale e cila është në dispozicion pas shkollës së mesme, shkolla
profesionale mund të jetë e fushave të ndryshme si shkolla e vallëzimit, shkolla e
biznesit, shkolla e ekonomisë, etj.
Përveç shkollave qeveritare ekzistojnë edhe shkolla private. Shkollat private kërkohen
kur qeveria nuk ofron arsim adekuat. Shkollat e tjera private mund të jenë edhe fetare te
tilla si, shkollat e krishtera, shkollat hebraike, medresetë, etj.
2.4.2. Historia dhe zhvillimi i shkollave
Koncepti i grupimit te nxënësve së bashku në një vend të caktuar ka ekzistuar qe nga
antikiteti. Shkollat formale kanë ekzistuar që nga Greqia dhe Roma e lashtë.
Ne Evropën Perëndimore një numër i konsiderueshëm i shkollave-Katedraleve u krijuan
gjate Mesjetës, ku në atë kohe duhej të arsimoheshin klerikët dhe administratorët e
ardhshëm në ato shkolla të cilat edhe sot e kësaj dite ekzistojnë.
Ne fillim të shekullit të V-stë, këto shkolla u krijuan në të gjithë Evropën Perëndimore
ku mësoheshin edhe lëndët fetare dhe laike.
Pastaj ishe Islami, një kulturë tjetër e cila zhvilloi një sistem shkollor modern. Fillimisht
xhamitë kombinuan kryerjen e riteve fetare dhe të mësuarit mirëpo ne shekullin e IX u
prezantuan Medresetë. Nën sundimin Osman, qytetet Bursa dhe Edirne u bënë qendrat
kryesore të arsimimit dhe mësimit. Sistemi Osman prezantoi një kompleks i cili
përmbante xhami, medrese, spital dhe i gjithë ky sistem gjithashtu përfshinte ushqimin e
lire, kujdesin shëndetësor dhe ndonjëherë edhe strehimi falas ku e gjithë kjo ndikoi në
revolucionarizimin e sistemit arsimor.
Në Evropë universitetet u shfaqen gjatë shekullit të XII, këtu shkollimi ishte një mjet
shumë i rëndësishëm ku për këtë arsye nxënësit u quajtën akademikë. Gjatë mesjetës
dhe pjesës më të madhe të periudhës së modernes, qëllimi kryesor(ne krahasim me
Universitetet) ishte mësimi i gjuhës latine ku e gjithë kjo dërgoi deri në krijimin e termit
cikli i lartë i arsimit që për Mbretërinë e Bashkuar kjo përfshinte një shkollë që
kandidatet i përzgjedh bazuar në aftësitë e nxënësve, e me pas kurrikula shkollore u
zgjerua gradualisht që përfshinte shkrim-lexim në gjuhën vernakulare, lëndët teknike,
artistike, shkencore e praktike.
Shumë nga shkollat e hershme publike në Shtetet e Bashkuara si dhe në vendet tjera
ishin shkolla me një dhomë ku një mësues i vetëm i mësonte shtatë gradë të djemve dhe
të vajzave në të njëjtën klasë. Duke filluar nga viti 1920 shkollat me një dhomë u
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konsoliduan në shumë klasë në një objekt si dhe mësimit me nxënësit mbahej falë
transportit të shkollës.

Figura 2.1. Shkolla një dhomëshe, Alabama(1935)

-Pas Luftës së Dytë Botërore ka pasur një kërkesë të madhe për ndërtesa të reja
shkollore për të përmbushur nevojat e nxënësve. Kjo periudhë gjithashtu pa shfaqjen e
stilit ndërkombëtar të arkitekturës me një estetikë moderne industriale, pak zbukurime,
përdorim efikas i hapësirës.
Modelet e klasave të shkollave u paraqiten duke u bazuar paralelisht në modelin e
edukimit apo të mësuarit. Këto klasë ishin të dizajnuara në një format të ligjërimit të
njohur edhe si “të mësuarit e drejtpërdrejtë”, me mësuesin i cili qëndronte në front të
klasës me nxënësit e ulur pranë, të rreshtuar në tavolina. Shkollat me një klasë u bënë
më të mëdha, ky model u përsërit me klasa të krijuara si një seri kutish,shpesh përgjatë
një korridori të gjatë të dyfishtë (me klasa në secilën anë). Efikasiteti në dizajn ishte një
përcaktues kyç i dizajnit të shkollës që në vitet 1920. Një prototip kyç për dizajnimin e
një ndërtese arsimore e që u paraqit si model i shkollave ishte Bauhaus në Dessau të
Gjermanisë në vitin 1920. Model i ndërtesave të shkollave të viteve të fundit u bënë stil
mbizotërues i ndërtesave arsimore pas Luftës së Dytë Botërore. Shkollat filluan të
rriteshin ku numri shkoi gjerë në 3000, ku numri i klasave dhe gjatësia e këtyre
korridoreve u rrit proporcionalisht.
Shkolla qe frymëzoi pjesën më të madhe të shekullit të XX ishte e njohur si “School
Box” Crow Island e cila u hap në vitin 1940 në Illinois. Ajo u krijua për të mbështetur
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një edukim progresiv dhe model të personalizuar duke përdorur edhe estetikë dhe formë
që së shpejti të bëheshin pjesë e stilit modern ose ndërkombëtar. Shumë shkolla të
projektuara më vonë u bazuan tek shkolla Crow Island por vetëm tiparet themelore si:
forma asimetrike njëkatëshe nga betoni, forma të pastra dhe dritare të mëdha.
Shtytja kryesore e projekteve të shumë shkollave të ndërtuara gjatë kësaj epoke ishte
renovimi i shkollave të pasigurta ose të shkollave me klasë të mbipopulluara. Dizajnëve
inovative u rezistuan për shkak të perceptimit se ato janë gjithmonë më të kushtueshme.

2.5. Llojet e Ndërtesave Arsimore
2.5.1. Shkolla me një dhome
Ky model i shkollës ishte me e zakonshme në pjesët rurale në vende të ndryshme të
Evropës dhe Amerikës së Veriut përgjatë shekullit të XIX dhe XX. Dizajni i kësaj
shkolle ishte shumë i drejtpërdrejte, të gjithë nxënësit takoheshin në një klasë të vetme
me vetëm një mësues ku ai i mësonte të gjithë nxënësit e klasave të ndryshme. E kjo
tipologji e kësaj shkolle nuk përdoret më përveç në disa zona rurale si ne Ishujt
Falkland, Shetland etj. Me teknologjinë moderne digjitale që ofrojnë lidhje me resurset
dhe komunitetet e largëta, ky model i shkollave po provohet që të ridizajnohet dhe të
ndryshohet.
2.5.2. Shkollat Tradicionale
Ky model i njohur edhe si “Modeli i shkollës Fabrikë” u zhvillua në fund të shekullit të
XIX dhe në fillim të shekullit XX si dhe janë forma më e zakonshme e shkollave nëpër
vende të ndryshme të botës. Standardizimi dhe eficienca e hapësirës, kohës dhe
materialeve janë komponentët kryesore te këtij modeli. Tavolinat dhe karriget e
nxënësve janë te organizuara ne rreshta, e gjithashtu klasat janë të organizuara në
rreshta përgjatë korridoreve të dyfishta. Ky model njihet edhe si modeli ”Cells and
Bells”.
2.5.3. Shkollat e Hapura
Shkollat me planimetri të hapur ose klasat e hapura në Evropë dhe Amerikën e Veriut u
zhvilluan gjate vitin 1960 nga lëvizja e arsimit progresiv. Ky dizajn i shkollës u
zhvillua paralelisht me mënyrën e mësimit apo pedagogji të përqendruar apo
centralizuar tek studentet, këto ndërtesa pa mure të brendshme u ndërtuan për të nxitur
mësimin në grupe si dhe për të kursyer në koston e ndërtimit. Shumë prej këtyre
shkollave u ndërtuan gjatë krizës energjetike të viteve 70 dhe së bashku me një fokus të
brendshëm, dritaret u eliminuan nga zona e të mësuarit. Ky dizajn rezultoi me cilësi të
dobët të ajrit të brendshëm dhe nivel i ulet i dritës natyrore, si dhe studimet e fundit
kanë treguar se ky dizajn i shkollës është kritik për mësim efektiv.
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2.5.4. Shkollat e oraginzuara në disa komponente
Ky model, i njohur ne disa zona si shkollat e zonës Kaliforniane janë koleksione te
ndërtesave qe se bashku formojnë një shkollë ose institucion mësimor por nuk janë te
lidhura me korridore të brendshme dhe të mbyllura . I gjithë qarkullimi është përmes
hapësirave të jashtme. Disa janë të pajisura me shtigje të mbuluara midis ndërtesave ose
përgjatë skajeve për të siguruar strehim kur nxënësit lëvizin për në klasat e tyre. Ky
dizajn është kritikuar për shkak të papërshtatshmërisë në klimë si dhe sigurinë, duke i
detyruar nxënësit të dalin jashtë në vende të pasigurta.
2.5.5. Klasat Fleksibile-Portable
Ky model përbehet nga ndërtesa modulare që janë gjithashtu të njohura në bote si
bungalow, t-shacks, huts, etj. Ato parafabrikohen në fabrikë dhe dorëzohen në dy ose
më shumë seksione në një ndërtesë arsimore. Ato janë të përmbledhura në madhësinë e
një apo dy madhësi të një klase normalisht pa themele të përhershme në mënyrë që ato
të hiqen pas një kohe. Qëllimi i këtyre klasave ishte që të ofrojnë hapësirë mësimore
shtesë si kurse klasa standard, klasa të artit, etj. Mendohet të jenë rreth 350.000 klasa
fleksibile në të gjithë Amerikën. Ato llogariten të kenë kosto efektiven dhe të shpejtë
për të adresuar çështjet e kapacitetit të shkollës. Ato nuk janë të dizajnuara për të
siguruar një hapësirë optimale për mësim qoftë sa i përket qasjes ose dritës natyrore si
dhe lidhjen me hapësirat e tjera të mësimit.
2.5.6. Klasa në Natyrë
Ky model përshkruan hapësirat në të cilat mësimi zhvillohet në natyrë. Këto hapësira
mund të jenë të strukturuara ose plotësisht natyrale ose organike. Modeli përfshinë çdo
aktivitet dhe hapësirë tjetër përveç një ndërtese arsimore ose klase. Përfshin
shumëllojshmëri lëndesh duke inkuadruar këtu ekskursionet në fushën e
biologjisë,vizita e një muzeu, etj. Zakonisht mbështetët në mësimin aktiv si dhe të
bazuar në mësimin eksperimental me fokus në të “berit /doing” të nxënësve .

2.6. Karakteristikat hapësinore të shkollave
Karakteristikat hapësinore të shkollave apo ambienteve se ku mësojnë nxënësit
përfshijnë shumë variabla, sikurse formën, madhësinë, trajtën, pastaj karakteristikat
tjera mjedisore e teknologjike.
2.6.1. Temperatura
Komoditeti termik i një hapësire mësimore është i rëndësishëm për komoditetin e
nxënësve si dhe ka ndikim të madh në të mësuarit. Këtu ndikojnë disa faktorë:
temperature e dhomës, lëvizja e ajrit (përmes dritareve të hapura apo ventilimit
mekanik), dh e ekspozimi diellor. Dritaret izoluese, dritaret hijezuese si dhe vendosja e
kujdesshme e kanaleve të ventilimit ndikojnë në komforin e nxënësve dhe stafit.
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2.6.2. Ventilimi
Nivelet e përshtatshme të ventilimit janë pikë kritike për komoditetin, shëndetin si dhe
funksionet njohëse të nxënësve të cilat kërkohen për mësim efektiv. Studimet e fundit
nga Universiteti i Harvardit kanë raportuar dëme dhe papastërti të ajrit. Vlerat e
rëndësishme kognitive u vunë re nga rezultate me përqendrim të madh të përbërësve
organik të paqëndrueshëm si dhe dyoksidit të karbonit. Filtrimi i ajrit për të reduktuar
pluhurin dhe polenin është shumë i rëndësishëm që ndihmon në parandalimin e
reaksioneve alergjike të nxënësve në klasë.

2.6.3. Pamja jashtë shkollave - Vizurat
Teoria qe pamja e jashtme shkakton ne heqjen e vëmendjes nga ora mësimore ishin një
nga motivet kryesore për të mos vendosur dritare në klasë gjatë viteve 1960-1970.
Mirëpo studimet e fundit kanë treguar që pamjet me gjelbërim jashtë klasës
potencialisht përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien dhe se mjedisi i duhur dhe
stimulues nxisin përmirësime në mbajtjen e mësimit. Oftamologet kane theksuar në
rëndësinë e pamjes jashtë klasës si një qetësim të syrit dhe mendjes pas një pune të gjatë
e të mundimshme.

2.6.4. Drita natyrale
Drita natyrale në çdo hapësirë sigurohet përmes dritareve, dyerve, apo edhe prej
dritareve në çati. Sigurimi i dritës natyrale ka ndikim të madh në një hapësirë ku mbahet
procesi mësimor. I kontrolluar dhe vendosu siç duhet, është demonstruar se ka ndikime
pozitive në ecurinë e punës si dhe sjelljen akademike të studentëve. Nëse nuk
kontrollohet siç duhet mund të jetë pengesë për nxënësit gjatë leximit apo edhe shikimin
e materialit mësimorë ose mund të shkaktoje parehati fizike. Metodat e kontrollimit të
dritës përfshijnë mbulesa fikse, kapak te dritareve, brisolie të jashtme, qelq me aftësi
venitëse të ndriçimit, etj.

2.6.5. Gjelbërimi
Një faktor tjetër që është shumë aktual, është rëndësia e natyrës për mirëqenien e
fëmijës. Në një botë moderne materiale, njerëzit janë më pak të lidhur me natyrën se
kurrë më parë. Hulumtimet kanë treguar se kontakti me natyrën ka një rol të
rëndësishëm që ndikon në shëndetin mendor. Kjo redukton nivelet e ankthit, të stresit
dhe depresionit, si dhe rrit resilencën (aftësi ripërtrirëse). Edhe duke parë një skenë
natyrore përmes një dritare dhe duke shikuar vegjetacion peme dhe bimësi brenda mund
të përmirësojë gjendjen shpirtërore të njerëzve dhe nivelin e stresit. fëmijët sot jetojnë
në një botë sterile të autostradave, betoneve, televizioneve dhe ekraneve kompjuterike,
është e rëndësishme t'u lejohet atyre qasje në natyrën e egër dhe të inkorporojnë sa më
shumë të jetë e mundur vegjetacionin në mjedisin e tyre të ndërtuar.
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2.7. Muzika
Procesi i krijimit të muzikës ka zgjatur me mijëra vjet. Kjo mund të krahasohet dhe me
vetë procesin e gjatë të gjuhës së folur. Shumë shkencëtarë dhe studiues të muzikës
kanë dhënë shumë mendime të ndryshme për lindjen e muzikës. Dikush thoshte se
prodhimi i tingujve muzikorë ka origjine biologjike, disa të tjerë mendonin se ishte
imitim i melodive të zogjve apo duke e lidhur prejardhjen e muzikës me thirrjet që
lëshonin njerëzit primitivë gjatë gjuetisë. Gjatë këtij procesi, u zhvilluan shqisat e
ndryshme të njeriut dhe aparati i të folurit me anë të të cilit njeriu krijoi fjalët dhe tingujt
e parë muzikorë.
Arti i muzikës zuri vendin e tij në shoqëri që në rendin e bashkësisë primitive. Mijëra
vjet para epokës sonë u krijuan meloditë e para, të cilat ishin shumë të thjeshta. Tek të
pasurit, muzika luante rol zbavitës, sepse plotësonte atmosferën e gostive dhe i thurte
lavdi perëndive. Në popull ajo reflektonte jetën plot vështirësi dhe shpresën për një jetë
më të mirë. Këto veçori përcaktuan tiparet e ndryshme të muzikës ceremoniale, të asaj
fetare, këngët e skllevërve, të fshatareve dhe zejtareve.
2.7.1. Muzika dhe Kultura

Muzika gjendet në çdo kulturë të njohur, te kaluar dhe të tashme, që ndryshon gjerësisht
në mes të kohës dhe vendeve. Pasi që të gjithë njerëzit e botës duke përfshirë këtu edhe
grupet më të izoluara fisnore, kanë një formë muzike, mund të konkludohet se muzika
ka qenë e pranishme në popullatën e paraardhësve përpara shpërndarjes së njerëzve në
mbarë botën. Rrjedhimisht muzika mund të ketë qenë në ekzistencë për së paku 55.000
vjet si dhe mendohet që muzika e parë të ketë qenë shpikur në Afrikë dhe më pas ka
evoluar për t’u bërë një përbërës themelor i jetës njerëzore.
Muzika e një kulture ndikohet nga të gjitha aspektet e tjera të asaj kulture, duke
përfshirë organizimin social dhe ekonomik, përvojën, klimën dhe qasjen në teknologji.
Emocionet dhe idetë që shpreh muzika, situatat në të cilët luhet muzika dhe dëgjimi,
qëndrimi ndaj muzikanteve dhe kompozitoreve, ndryshojnë në mes të rajoneve dhe
periudhave.

2.7.2. Periudhat e muzikës

Muzika është universale dhe megjithatë është gjithashtu relative dhe subjektive. Çfarë
mund të jete muzika për një nuk mund të jetë edhe për një tjetër. Për disa njerëz muzika
mund të jetë një simfoni orkestrale, një grup xhazi, diçka elektronike apo edhe diçka aq
e thjeshtë sa çrregullimi i shpendëve. Merreni një moment për të menduar se çfarë do të
thotë muzika për juve pasi e kuptoni historinë e muzikës?
Disa pajtohen se muzika filloi edhe para se njeriu të ekzistonte. Historiografët theksojnë
se ka gjashtë periudha të muzikës dhe çdo periudhe ka një stil të veçantë që kontribuoi
shumë në atë që është muzika sot.
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2.7.3. Mesjeta
Mesjeta përfshin periudhën me shekullit te VI dhe XIV. Kjo periudhe përfshin ngjarje të
rëndësishme në historinë e muzikës mesjetare siç është fillimi i shënimit muzikor dhe
polifonisë. Gjatë kësaj kohe kishte dy lloje të përgjithshme të stileve muzikore:
Monofonike dhe Polifonike. Format kryesore te muzikës përfshinin: këndimin
Gregorian dhe Plainchant. Plainchant është një formë e muzikës kishtare që nuk ka
shoqërim instrumental që përfshin vetëm këndimin. Për një periudhë, ishte e vetmja lloj
muzike e lejuar në kishat e krishtera. Rreth shekullit të XIV, muzika laike u be gjithnjë e
më e shquar, duke vendosur skenën për periudhën muzikore të njohur si Rilindja.
2.7.4. Rilindja
Zbulimet e mëdha gjeografike dhe zhvillimi ekonomik sollën dhe lindjen e një kulture
të re që njihet me emrin Rilindje. Ndryshonte rrënjësisht nga kultura e lashtësisë dhe e
mesjetës. Shumë popuj dhanë kontributin e tyre në zhvillimin e kësaj kulture. Talentet
dhe njerëzit e shquar të asaj periudhe u frymëzuan nga krijimtaria e pashtershme e
popullit. U zhvilluan gjini të ndryshme muzikore, u formuan stile të reja muzikore, u
zhvillua dhe muzika instrumentale. Filluan të hapeshin gjithashtu dhe shkolla ku bëhej i
mundur shkollimi tashmë i personave të cilët e donin artin. Italia është pikërisht vatra e
përhapjes së kësaj kulture. U zhvilluan llojet e para të këtij arti të cilat ishin Kacia,
Balada, Madrigali.
2.7.5. Baroku
Fjala Barok vjen nga Italishtja “Barok” që do të thotë “Çuditshëm”. Periudha e Barokut
ishte koha kur kompozitoret eksperimentonin me forma, kontraste muzikore,stile dhe
instrumente. Kjo periudhë ka parë zhvillimin e Operës, muzikës instrumentale si dhe
format dhe stilet e tjera barokore të muzikës. Muzika u be homofonike, që do të thotë
një melodi do të mbështetët nga një harmoni. Instrumentet e shquara të botuara ne
kompozimet e periudhës barokore përfshinin:Violina,Viola Harp, Bas të dyfishtë.
2.7.6. Periudha Klasike
Format muzikore dhe stilet e periudhës klasike, qe përfshin periudhën 1750-1820,
karakterziohen nga meloditë më të thjeshta dhe format si Sonatat. Gjatë kësaj kohe,
klasa e mesme kishte më shumë qasje në muzikë, jo vetëm aristokratet me arsim të lartë.
Për të pasqyruar këtë ndryshim, kompozitoret donin të krijonin muzikë që ishte më pak
e komplikuar dhe më e lehtë për t’u kuptuar. Piano ishte padyshim instrumenti primar i
përdorur nga kompozitoret gjate periudhës klasike.
2.7.7. Periudha Romantike
Historiografet përcaktojnë periudhën e muzikës Romantike në mes 1800-1900. Format
muzikore të kësaj periudhe për të treguar një histori ose për të shprehur një ide dhe për
të zgjeruar përdorimin e instrumenteve të ndryshme duke përfshirë këtu instrumentet e
erës. Instrumente të cilat u përdoren si të reja gjatë kësaj kohe ishin: Flauta dhe
Saksofoni. Meloditë u bënë me të plota dhe më dramatike kur Romantiket besonin dhe
lejonin imagjinatën dhe emocionet intensive të fluturojnë me veprat e tyre.
2.7.8. Muzika gjatë shekullit të XX
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Muzika gjatë shekullit të XX solli shumë inovacione se si u realizua dhe u vlerësua
muzika. Artistet ishin më të gatshëm të eksperimentonin me forma të reja muzikore dhe
të përdorin teknologjinë për të përmirësuar kompozimet e tyre. Stilet muzikore të
shekullit të XX përfshinin sistemin impresionist: neoklasike, xhaz, muzikë koncertesh,
muzikë okazionale, muzikë elektronike, etj.
2.8. Shkolla e Muzikës
Shkolla e muzikës është një institucion arsimor i specializuar në studimin, ushtrimin dhe
hulumtimin e muzikës. Një institucion i tillë mund të njihet edhe si një shkollë muzike,
akademi muzike, fakultet muzikor ose edhe kolegj muzikor Ushtrimet përbëhen nga
trajnimet në interpretimet e instrumenteve muzikore, këndimit, si dhe fushave
akademike dhe hulumtuese si muziciologjia, historia dhe teoria muzikore. Mësimi apo
ushtrimet e muzikës mund të ofrohen në kuadër të sistemit të arsimit të detyrueshëm të
përgjithshëm, ose brenda shkollave të specializuara të muzikës për fëmijë siç është
shkolla Purcell. Fëmijët e shkollave fillore mund të kenë qasje në ndjekjen e mësimit të
muzikës edhe në institucionet pas shkollore si akademitë muzikore ose shkollat
muzikore. Termi “shkollë e muzikës” mund të aplikohet edhe në institucionet e arsimit
të lartë.
Në shumë vende ekzistojnë shkolla të specializuara muzikore qëllimi i të cilave është të
identifikojnë dhe të ndihmojnë fëmijët me potencial të jashtëzakonshëm të përfitojnë
nga trajnimet e specialisteve të klasit botërorë si pjesë e një edukimi të gjere dhe të
balancuar, i cili do t’u mundësojë atyre, nëse zgjedhin, drejt karrierave të vetë
qëndrueshme në muzikë. Këto shkolla mund të jenë formale ose të bashkangjitura.
Hyrja është zakonisht midis moshës 8 dhe 18, ndersa pranimi është zakonisht përmes
provimit konkurrues. Shkollat mund të jenë publike ose të pavarura.
2.8.1. Edukimi Muzikor
Edukimi muzikor është një fushë studimi e lidhur me mësimin dhe mësimin e muzikës.
Ai prek të gjitha fushat e mësimit, duke përfshirë fushën e psikomotorit (zhvillimi i
aftësive), domenin njohës (përvetësimin e njohurive) dhe, në mënyra të veçanta dhe të
rëndësishme, fushën afektive (gatishmëria e nxënësit për të marrë, përvetësuar dhe
ndarë çfarë mësohet), duke përfshirë vlerësimin dhe ndjeshmërinë e muzikës. Trajnimi i
muzikës nga edukimi parashkollor deri tek arsimi i mesëm është i zakonshëm në
shumicën e vendeve, sepse përfshirja me muzikën konsiderohet një komponent
themelor i kulturës dhe sjelljes njerëzore. Kulturat nga e gjithë bota kanë qasje të
ndryshme në edukimin e muzikës, kryesisht për shkak të historive dhe politikës së
ndryshme. Studimet tregojnë se mësimi i muzikës nga kultura të tjera mund të ndihmojë
studentët të perceptojnë tingujt e panjohur më të qetë dhe tregojnë gjithashtu se
preferenca muzikore është e lidhur me gjuhën e folur nga dëgjuesi dhe tingujt e tjerë që
janë të ekspozuar brenda kulturës së tyre. Muzika, si gjuha, është një arritje që dallon
njerëzit si një specie.
Aftësitë e shkëlqyera motorike, sjelljet shoqërore dhe mirëqenia emocionale gjithashtu
mund të rriten nëpërmjet muzikës dhe edukimit muzikor. Mësimi i një instrumenti rrit
aftësitë motorike të shkëlqyeshme në nxënësit me aftësi të kufizuara fizike. Mirëqenia
emocionale mund të rritet pasi nxënësit gjejnë kuptim në këngë dhe i lidhin me jetën e
tyre të përditshme
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2.8.2. Muzika dhe Arti – Kreativiteti
Kreativiteti përfshin shpikjen dhe asimilimin e të menduarit të ri dhe integrimin e tij me
njohuri ekzistuese. Ndonjëherë procesi krijues është më shumë për të kërkuar pyetje të
drejta se sa për gjetjen e përgjigjes së duhur. Është paradoksale se në atë përfshin edhe
spontanitetin dhe përpjekjet e qëllimshme dhe të fokusuara. Kreativiteti nuk ndodh në
një vakum. Marrja e artit është një proces që kërkon kreativitet dhe aftësi dhe mund të
kultivohet duke krijuar kushte që nxisin dhe promovojnë zhvillimin e saj. Mësuesit
duhet të jenë të vetëdijshëm se atmosfera që ata krijojnë për mësim ndikon në natyrën e
nxënësve. Një mjedis që është i favorshëm për krijimtarinë është ai në të cilin studentët
nuk janë frikë të sugjerojë ide alternative dhe të provojnë diçka të re.
Gjithkush e sheh botën përmes lentave të ndryshme, dhe pikëpamjet tona për botën dhe
përvojat e jetës informojnë kuptimin tonë mbi veprat në art. Studentët duhet të mësohen
se artet nuk janë krijuar në një vakum; ata pasqyrojnë personalitetin, shoqërinë dhe
historinë nga konteksti i artistëve. Kjo është e vërtetë për veprat e krijuara nga artistë
profesionistë dhe nga studentë në klasë.
Muzika është sigurisht një formë arti që kërkon talente të mira ritmike dhe e cila
padyshim ka nevojë për aftësi kinestetike. Inteligjenca vizuale është shumë e
rëndësishme për artet vizuele, si arkitektura, skulptura dhe artet e bukura. Këta
gjithashtu kërkojnë një lloj të caktuar e aftësisë kinestetike, domethënë aftësia për të
bërë lëvizje të koordinuara të dorës dhe të gishtit për punë të hollësishme. Duke
përdorur trupin për të krijuar fizikisht vizualizimin e mendjes. Gardner më tej
argumenton se krijimi i artit është një shprehje shumë personale dhe për këtë thellësisht
e lidhur me inteligjencën intrapersonal, si një prizë emocionale e rëndësishme
Këto teori sugjerojnë se çdo intelegjencë mund të lidhet me një formë arti dhe madje
anasjelltas. Prandaj është e rëndësishme që të përfshihen artet me lëndë akademike për
të siguruar një kuptim më të thellë, interes dhe frymëzim të ideve të reja. Prandaj, secili
nxënës mund të përdorë grupe të inteligjencës për të mësuar dhe shqyrtuar gjëra të reja.6

6

Howard Gardner (1983) ‘The Theory of Multiple Intelligences’
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Figura 2.2. Skema e cila tregon se në një kornizë nuk mund të përshtatën të gjithë.

2.8.3. Çka nëse shkolla zgjerohet më tej me karakteristika të dizajnit?
Ajo pa ndryshim do ta shndërronte atmosferën shkollore në një strehë edukimi duke
sjellë karakterin e përsosur të kërkuar për mbijetesën e tyre, shkurtimisht studentin e
përsosur pasi njeriu është student gjatë gjithë jetës së tij. Të mësosh çdo ditë diçka të re
është ajo që njeriu është projektuar. Nuk mund të dizajnohet kurrë një shkollë e përkryer
funksionale pa i njohur faktorët bazë që është e përfshirë në punën e saj. Ka shumë
elemente që vijnë për të luajtur nga pikat e prapme të dizajnit që duhet të ndihmojnë në
rritjen intelektuale dhe fizike të fëmijës. Shkollat janë fusha kryesore për një fëmijë, ku
mjetet që kërkohen për mbijetesën e tyre ofrohen apo arrihen nga fëmijët gjatë gjithë
jetës së tyre në shkollë.
Kur shqyrtohet historia e njeriut dhe roli i tij në shoqëri, është mjaft e qartë për rolin që
arsimi luan për ta bërë njeriun një pjesë produktive të shoqërisë; ose shkurtimisht roli i
edukimit që luan për njeriun për rritjen e tij të dobishme në shoqëri, të thuhet mjaft i
madh.
Kultura është e lidhur me edukimin dhe mund të thuhet se kultura në vetvete është
trashëgimia shoqërore e njeriut. Kultura përbëhet nga gjithçka që njeriu kërkon të bëhet
një anëtar i shoqërisë. Fëmija i lindur si një qenie biologjike në shoqëri i arrin këto
tipare trashëgimore nga prindërit e tij. Këto e pajisin atë me një nivel të superioritetit
mendor, i cili i mundëson të fitojë blerjen e gjuhës, teknologjisë, ligjeve, besimeve,
zakoneve, arteve, zakoneve, etj. Shkolla është pjesë e sistemit të arsimit i cili zhvillon
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aftësitë sociale të një fëmije për t'i bërë ato të përshtatura në botën e sotme shumë të
avancuar të komplikuara dhe të civilizuara. Ato përfaqësojnë një pjesë shumë
rëndësishme të strukturës qytetare. Ato trajnojnë dhe zhvillojnë fëmijën, rrisin aftësitë e
tyre dhe i vendosin për të ardhmen e tyre. Gjithkush kujton më shumë se gjysmën e
fëmijërisë së tyre përmes kujtimeve të shkollës së tyre, pa marrë parasysh sa është
dizajni i shkollës. Korridoret, klasa, sheshi i lojërave etj sjellin kujtime që mbeten të
freskëta për çdo të rritur.
2.8.4. Fjalimi i Sir Ken Robinson – A e mbytë shkolla kreativitetin?
Do schools kill creativity?
Kam një interes të madh për arsimin, dhe mendoj që të gjithë kemi. Ne kemi një interes
shumë të madh në të, pjesërisht sepse është edukimi që ka për qëllim të na çojë në këtë
të ardhme që nuk mund ta kuptojmë. Nëse mendoni për këtë, fëmijët që fillojnë shkollën
këtë vit do të dalin në pension në vitin 2065. Askush nuk ka një çelës, pavarësisht
ekspertizës që ka qenë në paradë për katër ditët e fundit, çfarë do të duket bota për pesë
vjet. E megjithatë ne kemi për qëllim t'i edukojmë për të. Pra, paparashikueshmëria,
mendoj,
është
e
jashtëzakonshme.
Dhe pjesa e tretë e kësaj është se ne të gjithë kemi rënë dakord, megjithatë, për
kapacitetet vërtet të jashtëzakonshme që fëmijët kanë - kapacitetet e tyre për inovacion
... Dhe pretendimi im është që të gjithë fëmijët kanë talent të jashtëzakonshëm. Dhe ne i
zhdukim ato, shumë pa mëshirë. Kështu që unë dua të flas për arsimin dhe dua të flas
për kreativitetin. Argumenti im është që kreativiteti tani është po aq i rëndësishëm në
arsim si shkrim-leximi dhe ne duhet ta trajtojmë me të njëjtin status ...
Fëmijët do të marrin një shans. Nëse ata nuk e dinë, ata do të kenë një të shkuar. A kam
të drejtë? Ata nuk frikësohen nga të qenit i gabuar. Unë nuk do të thotë të them se të
qenit i gabuar është e njëjta gjë si krijuese. Ajo që dimë është, nëse nuk jeni të përgatitur
të gaboni, nuk do të dalësh me asgjë origjinale nëse nuk jeni të përgatitur të gaboni.
Dhe kur ata marrin të rriturit, shumica e fëmijëve e kanë humbur atë kapacitet. Ata janë
frikësuar se po gabojnë. Dhe ne i drejtojmë kompanitë tona si kjo. Ne stigmatizojmë
gabimet. Dhe tani po udhëheqim sistemet arsimore kombëtare ku gabimet janë gjëja më
e
keqe
që
mund
të
bëni.
Dhe rezultati është se po edukojmë njerëzit nga kapacitetet e tyre krijuese. Picasso dikur
tha këtë, ai tha se të gjithë fëmijët kanë lindur artistë. Problemi është që të mbetet një
artist ndërsa rritemi. Unë besoj se kjo me pasion, se ne nuk rritemi në kreativitet, ne
rritemi nga ajo.
Çfarë ju shkon në mendje kur shkoni në Amerikë dhe udhëtoni nëpër botë: Çdo sistem
arsimor në Tokë ka të njëjtën hierarki të subjekteve. Çdo një. Nuk ka rëndësi se ku
shkoni. Ju do të mendoni se do të ishte ndryshe, por jo. Në krye janë matematika dhe
gjuhët, pastaj shkencat humane, dhe në fund janë artet.
Sistemi ynë arsimor bazohet në idenë e aftësisë akademike. Dhe ka një arsye. Në të
gjithë botën, nuk kishte sisteme publike të edukimit, në të vërtetë, para shekullit të 19të. Ata të gjithë u krijuan për të përmbushur nevojat e industrializmit.
Pra, hierarkia është e rrënjosur në dy ide. Numri një, që lëndët më të dobishme për punë
janë në krye. Pra, me siguri ju jeni drejtuar mirë nga gjërat në shkollë kur keni qenë
fëmijë, gjëra që ju pëlqyen, me arsyetimin se kurrë nuk do të merrni një punë duke bërë
këtë. Është kjo në rregull?
Mos bëni muzikë, nuk do të jeni muzikant; mos art, nuk do të jesh artist. Këshilla të
mira - tani, gabim thellësisht. E gjithë bota është e zhytur në një revolucion. Dhe e dyta
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është aftësia akademike, e cila me të vërtetë ka ardhur për të dominuar pikëpamjen tonë
për inteligjencën, sepse universitetet e projektuan sistemin në imazhin e tyre.
Nëse e mendoni, i gjithë sistemi i edukimit publik në mbarë botën është një proces i
zgjatur i hyrjes në universitet. Dhe pasoja është që shumë njerëz të talentuar, të
shkëlqyeshëm dhe krijues mendojnë se nuk janë, sepse gjëja që ata ishin të mirë në
shkollë nuk u vlerësua, ose ishte në të vërtetë stigmatizuar. Dhe mendoj se nuk mund të
lejojmë që të shkojmë në atë mënyrë. Ne njohim tre gjëra në lidhje me inteligjencën.
Një, është e ndryshme. Ne mendojmë për botën në të gjitha mënyrat që e përjetojmë. Ne
mendojmë vizualisht, mendojmë në zë, mendojmë kinesthetikisht. Ne mendojmë në
terma abstrakte, ne mendojmë në lëvizje.
Së dyti, inteligjenca është dinamike. Nëse shikoni ndërveprimet e një truri njerëzor,
inteligjenca është mrekullisht interaktive. Truri nuk është i ndarë në ndarje. Në të
vërtetë, kreativiteti - të cilin e definoj si proces që ka ide origjinale që kanë vlerë - më
shpesh sesa nuk vjen përmes ndërveprimit të mënyrave të ndryshme disiplinore për të
parë gjërat ...
Dhe gjëja e tretë në lidhje me inteligjencën është, është e dallueshme. Po bëj një libër të
ri në momentin që quhet "Epiphany", i cili bazohet në një sërë intervistash me njerëzit
rreth asaj se si zbuluan talentin e tyre. Unë jam i hipnotizuar nga mënyra se si njerëzit
duhet të jenë atje ...
Është nxitur me të vërtetë nga një bisedë që kisha me një grua të mrekullueshme që
ndoshta shumica e njerëzve kurrë nuk kanë dëgjuar për, Gillian Lynne. A keni dëgjuar
për të? Disa kanë. Ajo është një koreografe dhe të gjithë e njohin punën e saj.
Isha në bordin e Baletit Mbretëror, siç mund ta shihni. Sidoqoftë, Gilliani dhe unë
patëm një drekë një ditë dhe i thashë: "Si u bëra valltare?" Ishte interesante. Kur ishte në
shkollë, ajo ishte me të vërtetë e pashpresë. Dhe shkolla, në vitet '30, u shkroi prindërve
të saj dhe i tha: "Mendojmë se Gilliani ka një çrregullim të të mësuarit." Ajo nuk mund
të përqendrohej; ajo ishte nervoze.
Unë mendoj se tani ata do të thonë se ajo kishte ADHD. A nuk do ti? Por kjo ishte
1930, dhe ADHD nuk ishte shpikur në këtë pikë. Nuk ishte kusht i disponueshëm.
Njerëzit nuk ishin në dijeni se mund ta kishin këtë (gjithsesi, ajo shkoi për të parë këtë
specialist). Ajo ishte atje me nënën e saj, dhe ajo u çua dhe u ul në këtë karrige në fund,
dhe ajo u ul në duart e saj për 20 minuta ndërsa ky njeri bisedoi me nënën e saj për
problemet që Gillian keshte në shkollë. Sepse ajo po shqetësonte njerëzit,detyrat e
shtëpisë së saj ishin gjithmonë vonë, dhe kështu me radhë.
Në fund, mjeku shkoi dhe u ul pranë Gillian dhe tha: "Unë i kam dëgjuar të gjitha këto
gjëra që më ka thënë nënës jote, unë kam nevojë të flas me ty privatisht. Por, kur dilnin
nga dhoma, ai u kthye në radio që ishte ulur në tryezën e tij.
Dhe kur ata u larguan, ai i tha nënës së saj: "Vetëm qëndro dhe shiko atë." Dhe në
minutën që ata largoheshin nga dhoma, ajo ishte në këmbë, duke u lëvizur me muzikë.
Dhe ata panë disa minuta dhe u kthyen te nëna e saj dhe thanë: "Znj. Lynne, Gillian nuk
është e sëmurë; ajo është një balerin. Merre dhe dërgo në një shkollë baleti ".
Ajo u provua përfundimisht për Shkollën e Baletit Mbretëror; ajo u bë soliste; ajo kishte
një karrierë të mrekullueshme në Baletin Mbretëror. Ajo përfundimisht u diplomua nga
Shkolla e Baletit Mbretëror, themeloi Gillian Lynne Dance Company, u takua me
Andrew Lloyd Webber. Ajo ka qenë përgjegjëse për disa nga prodhimet më të
suksesshme të teatrit muzikor në histori, ajo i ka dhënë kënaqësi milionave, dhe ajo
është një multi-milioner. Dikush tjetër mund ta ketë vënë atë në ilaçe dhe i tha asaj të
qetësohet.
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Figura 2.3. Skema të lëvizjeve në balet
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KAPITULLI III
3. PËRZGJEDHJA E LOKACIONIT

Lokacioni i përzgjedhur për zhvillimin e projektit të akademisë së muzikës dhe artit
ndodhet në qytetin e Mitrovicës.

Figura 3. Harta e Kosovës.

3.1. Mitrovica
Mitrovica është njëri prej vendbanimeve më të vjetra në Kosovë. Pozita strategjike dhe
gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës si dhe motivet
ekonomike kanë bërë që territori i Mitrovicës të popullohet qysh në parahistori.
Komuna e Mitrovicës gjendet në veri të Kosovës me një sipërfaqe prej 326 km2 dhe
paraqet rreth 3.25 % të territorit të Kosovës. Komuna e Mitrovicës numëron 46
vendbanime. Nga të dhënat që bazohen në regjistrimin e fundit zyrtar që është bërë në
vitin 1981, mandej të dhënat nga Zyra Statistikore e Kosovës, regjistrimin e vitit 1991,
1998 etj, del se Komuna e Mitrovicës ka rreth 126, 000 banorë, prej të cilëve 110,000
mijë jetojnë në jug të qytetit, ku pos shqiptarëve përfshihen edhe minoritete tjera si
boshnjakë, turq, romë dhe ashkali.
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Figura 3.1 . Foto nga disa pjesë të qytetit të Mitrovicës.

3.2. Përzgjedhja e Lokacionit
Përzgjedhja e Lokacionit për zhvillimin e projektit të Akademisë së Muzikës dhe Artit
ka qenë mjaft sfiduese për mua pasi që koncepti bazë i dizajnit nuk përshtatej me
hapësirat e lira ose të pandërtuara të cilat ishin rreth qendrës, duke përfshirë këtu
lokacionin e shkollës ekzistuese si dhe lokacionin e propozuar nga ana e Komunës. Pas
shumë përpjekjesh dhe analizave të shumta lokacionin për zhvillimin e projektit e
vendosëm të jetë lagja "Fidanishte" një zonë e cila ndodhet jo shume larg qendrës. Në
këtë zonë sa i përket destinimit të sipërfaqeve është kryesisht banim individual, një
lokacion si ky do të ishte shume i përshtatshëm për arsye se parcela e përzgjedhur është
në lokacionin që komuna e ka paraparë për ndërtimin e ndërtesave universitare dhe
ndërtesave tjera të infrastrukturës arsimore të Mitrovicës me sipërfaqe rreth 17 Ha.
Arsye tjetër e përzgjedhjes së këtij lokacioni është edhe afërsia e dy ndërtesave
arsimore, shkolla fillore "Migjeni" si dhe shkolla e mesme teknike "Arkitekt Sinani'
mjaft e përtashme që në të ardhmen të jetë e githa një kompleks me karakter edukimi
dhe arsimimi.

3.3. Konteksti Urban
Lokacionin që e kemi përzgjedhur për projektin e akademisë së muzikës dhe artit është
në Lagjen Fidanishte. Sa i përket kontekstit në këtë zonë përreth lokacionit është pjesa
që Komuna ka ndarë parcelën për të zhvilluar kampusin e Universitetit të Mitrovicës.
Pastaj ndërtesat përreth gjithashtu janë ndërtesa arsimore, ndersa mbrapa lokacionit
kemi shkollën amerikane, shkollën e mesme të ulët “Arkitekt Sinani” si dhe shkollën
fillore Migjeni. Pjesa tjetër e ndërtesave në këtë zonë janë kryesisht ndërtesa me
karakter të banimit, kryesisht banim individual por edhe afarizëm dhe administratë në
lokalet përdhese. Sa i përket gjelbërimit kemi vetëm disa pjesë të vogla me hapësira
gjelbëruese mirëpo këtë e zëvendëson sadopak liqeni akumulues i Mitrovicës dhe
gjelbërimi përreth e cila është shndërruar në pikë rekreuese jo vetëm për banoret e
lagjes së Fidanishtes po edhe banoret e lagjeve tjera.
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Figura 3.2. Konteksti Urban,lokacioni dhe relacioni me qendrën.
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Figura 3.3.Harta,dhe një ortofoto që tregon shkollat afër lokacionit.
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3.4. Detyra Projektuese

Detyra projektuese e cila do të zhvillohet në këtë lokacion është institucion edukativ Akademi e muzikës dhe artit. E gjithë përzgjedhja e temës ka qenë në mënyrë spontane
duke u ndikuar nga kushtet të cilat ofrohen në shkollat në përgjithësi në Mitrovicë e në
veçanti shkollën e muzikës, ideja për t’u përcaktuar pikërisht për Akademinë e muzikës
dhe artit ka lindur pasi që një ditë e shoqërova motrën për në shkollën e muzikës e
vetëm pas asaj vizite e kuptova se pse motra nuk e gjente motivin për të vazhduar
shkollimin edhe pse vetëm për dëshirë e jo shkollim obligativ, pyetja ime ishte se çfarë
mund të bëjë unë si arkitekte në mënyrë që ta përmirësojë gjendjen në shkolle, pasi
përzgjodha temën fillova me hulumtimet të cilat do të me ndihmonin në detyrën
projektuese. Në bazë të hulumtimeve filluan të me kthjelleshin mendimet dhe fillova ti
kuptoj komponentët të cilat e përbejnë një akademi të cilat nuk ishin vetëm disa klasë
ku do të mësonin fëmijët. Akademia funksionon me të gjitha hapësirat që një institucion
edukativ duhet të funksionojë të cilat janë klasat me kujdesin që duhet t’u ofrojmë në
mënyrë që mësimi të jetë shumë efektiv, kthina shoqëruese të klasave duke përfshirë
depot e instrumenteve, pjesën e stafit mësimor si dhe administratës, po ashtu dhe pikën
takuese të fëmijëve që do të jetë salla e ngrënies me kuzhinë për shkak të distancës së
lokacionit nga qendra, duke marre parasysh që këtë shkollë do ta vijojnë nxënësit me
talente të artit dhe muzikës nevojitej hapësira ku këta nxënës do të kenë mundësinë që
talentin e tyre si dhe ushtrimet t’i shprehnin para publikut e kjo do të ishte salla
koncertale që do ketë dy qasje që do të shfrytëzohet nga ana e nxënësve të shkollës në
njërën anë si dhe nga komuniteti në anën tjetër.
Duke e pasur parasysh rëndësinë e aktivitetit fizik për mirëqenien e fëmijës kemi shtuar
edhe komponentin e sallës së sportit e cila njëkohësisht do të jetë pikë rekreacioni për
fëmijët.
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KAPITULLI IV
4. IDEJA DHE KONCEPTI

Dizajni arkitektural paraqet procesin e mendimit, perceptimit, zhbirimit apo shpikjes së
formës dhe strukturës së një ndërtesë për një qëllim apo funksion të dhenë, brenda
konditave kulturore, sociale, materiale, teknike, teknologjike e natyrore. Dhe në rastin e
Akademisë i gjithë dizajni ka filluar me parashtrimin e nevojës pastaj kontekstit duke
hulumtuar dhe analizuar që të dy aspektet si dhe funksionin, mund të vijmë në
përfundim çka na ofron njëra dhe si mund ta krijojmë tjetrën.
“Çdo problem i dizajnit fillon me një përpjekje për të arritur “përshtatshmëri” në mes të
dy entiteteve: formës dhe kontekstit të saj. Forma është zgjedhja e vet problemit të
parashtruar; konteksti definon vet problemin” - Christopher Alexander

Nevoja/Funksioni

Konteksti

Forma

Figura 4. Skema të cilat tregojnë gjenerimin e formës nga nevoja dhe konteksti
Procesi i dizajnit për të identifikuar problemin e dizajnit në përgjithësi, dhe të dizajnit
arkitektural në veçanti, është e nevojshme që të përshkruhet dhe të kuptohet procesi i
dizajnit. Përderisa ekzistojnë shumë definicione dhe modele të dizajnit, shumica
pajtohen me atë se “dizajni është një proces i inovacionit të gjerave fizike të cilat
shfaqin rregull të ri fizik, organizim e formë si përgjigje e funksionit”. Megjithatë,
përderisa nuk ekziston një formulë apo hapa të paracaktuar të cilët mund të përkthejnë
formën dhe funksionin në entitet të ri fizik, dizajni është mbajtur me shumë si të qenurit
art se sa shkencë. Si i tillë dizajni është konsideruar si një proces përsëritës i “provës
dhe gabimit” i cili mbështetët tej masë në njohuri, eksperiencë dhe intuitë.
Dizajni
Arkitektural
Në kuptimin etimologjik fjala dizajn rrjedh nga Latinishtja, de+signareqë do të thotë “
të shënosh, të nxjerrësh në pah, të përshkruash apo të shpikesh
”.Në Greqishte, fjala dizajn është schedon, që do të thotë afërsisht, pothuajse, afër
, apo përafërsisht. Kështu që nga definimi Grek i fjalës, dizajni është për të
papërfunduarën, të padefinuarnën apo atë që ka inperfeksione, por është afër apo në
pritje e parashikim.

33

4.1. TEMATIKA E DIZAJNIT

Tematika e dizajnit është akademia e artit dhe muzikës e cila është komponentë
kryesore në procesin e dizajnit duke i shtuar sallën koncertale dhe sallën e sportit.
Koncepti bazik i dizajnit nuk qëndron në inspirimin nga diçka për formën
përfundimtare. I gjithë procesi i përzgjedhjës së temës ka qenë duke u bazuar në
mungesën e ambienteve efikase dhe të dedikuara për edukimin në lëmin e arteve
performative dhe pamore, në këtë mënyrë vazhdon edhe procesi i dizajnit që fillon me
funksionet bazë për zhvillimin e duhur mësimor. E gjithë kjo ka filluar me analizat dhe
diagramet e ndryshme duke bërë që të zhvillohen edhe funksionet që të jenë të
përshtatshme për zërat e vegjël. Faza e gjenerimit të formës përfshin hulumtimin e
formës dhe kompozicionit përmes diagrameve konceptuale me flluska dhe diagrameve
skematike. Të gjitha këto diagrame zhvillohen dhe shtrihen në bazë të funksioneve të
nevojshme duke përfunduar në hapësirë.

Figura 4.1. Diagrami me flluska të lidhjes së hapësirave në përdhesë.
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Figura 4.2. Diagrami me flluska të lidhjes së hapësirave në kat.
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4.2. QASJA URB-ARKITEKTURALE

Lokacioni i përzgjedhur përfshinë një sipërfaqe plotësisht të rrafshët ku kuota e lartësisë
konsiderohet të jetë e njëjtë në të gjitha anët. Kjo hapësirë rrethohet nga një numër i
madh i ndërtesave të lartësive të ndryshme duke filluar nga ato përdhes e deri tek
ndërtesat shumë-banesore me lartësi deri në nëntë etazhe. Kryesisht kemi të bëjmë me
ndërtesa banimi mirëpo tek ndërtesat shumë-banesore ndodhen edhe lokale që
shfrytëzohen për administratë ose afarizëm.

4.2.1. Planvendosja

Në lokacionin ku është zhvilluar projekti i Akademisë së artit dhe muzikës është pjesa e
lokacionit se ku është duke u ndërtuar momentalisht Universiteti i Mitrovicës si dhe
ndërtesat e tjera përcjellëse të Universitetit si dhe tri shkollat ekzistuese përreth
lokacionit, duke marrë parasysh pozicionin dhe planvendosjen e këtyre ndërtesave
arsimore mund të themi se ishin një shtysë e madhe që na dërguan drejtë zgjedhjes së
lokacionit si dhe duke marrë parasysh që në qendër nuk kishte hapësira të lira që mund
të vendosej akademia me të gjitha komponentët e saj duke përfshirë edhe lokacionin se
ku gjendet sholla ekzistuese e muzikës. Sa i përket qasjeve për në lokacion, kemi qasje
në të katër anët e lokacionit duke bërë qasje shumë të lehtë për në ndërtesë. Për në
lokacion kemi qasjen kryesore nga qendra, pastaj qasje nga lagjja e Shipolit, nga lagjja e
Suhodollit si dhe Zhabarit. Krijimi i një masterplani të tillë dhe shtrirja e funksioneve në
lokacion është si rezultat idesë dhe konceptit si dhe duke iu përshtatur edhe analizave të
ndryshme. Planvendosja e tillë e kompleksit të propozuar është si rezultat i shmangies
së tij nga rruga kryesore d.m.th rruga e cila ka më së shumti qarkullim e cila të dërgon
drejtë qendrës. Dy komponentët kryesore, ndërtesat në të cilën realizohet mësimi d.m.th
shkollat janë të pozicionuara në atë mënyrë që hyrja të mos ketë qasje direkte në pjesët e
rrugës kryesore por përmes rrugës rrjedhëse vetëm e vetëm për shkak të sigurisë së
fëmijëve si dhe fluksit që behet në hyrjen e shkollave, gjithashtu pozita e shkollave
është e pozicionuar në atë mënyrë duke krijuar qasjet kryesore në lokacion dhe
orientimin e klasave ose hapësirave tjera ku fëmijët kalojnë pjesën më të madhe të
kohës, duke u mundësuar kështu atyre që të sigurojnë energji të mjaftueshme dhe dritë e
cila ndikon në gjendjen e përgjithshme të tyre gjatë procesit të mësuarit, këto dy
ndërtesat të cilat përbejnë shkollat ku mbahet mësimi janë komponente të cilat janë të
ndara mirëpo funksionojnë së bashku me anë të funksionit tek dy shkollat kemi katin ku
mbahet mësimi ndërsa në përdhese hapësira e zhurmshmshme ku gjendet stafi
mësimorë dhe administrata si dhe kantina si pike rekreuese për nxënësit. Pastaj kemi dy
komponentët tjera të cilat janë pjesë e shkollës ne aspektin formal / kompozicional dhe
funksional si konglomerat prej katër komponentësh të ngërthyera. Përmes shkollës
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kryesore kemi qasje në tri komponentët e tjera mirëpo përveç kësaj kemi edhe qasjen
për komunitetin në sallën koncertale si dhe sallën e sportit e cila arrihet përmes rrugës
kryesore në mënyrë që të mos përzihen me qasjen përmes rrugës rrjedhëse të nxënësve,
dhe në këtë mënyrë salla e sportit dhe salla koncertale do të funksionojnë edhe të
pavarura nga shkolla, gjithashtu kemi krijuar edhe parkingun që shfrytëzohet nga
prindërit e nxënësve që e ndjekin shkollën, e që ka qasje të veçantë si dhe parkingun që
e shfrytëzon komuniteti. Duke e marre parasysh se në hapësirat që kemi përreth
lokacionit kemi mungesë të gjelbërimit, atëherë jemi munduar që në çdo pjesë të futim
bimësi dhe vegjetacion, gjithmonë duke e ditur rëndësinë e gjelbërimit tek mirëqenia e
fëmijës, pasi që i tërë kompleksi është i vendosur duke iu shmangur rrugës e në pjesën e
lire kemi vendosur që të jetë park pasi qe edhe nga ana e Komunës është paraparë parku
botanik. Përveç parkut, gjelbërim kemi vendosur në secilën pikë kyçe të kompleksit
duke bërë që i gjithë kompleksi si dhe oborri i brendshëm që krijohet nga pike takimi i
sallës koncertale si dhe dy shkollave, të jete i rrethuar me gjelbërim.
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Figura 4.3. Planvendosa e të katër blloqeve të shtrira në lokacion
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Figura 4.4. Planvendosa e gjithë ndërtesës në lokacion në raport me lagjet përreth zonës
së Fidanishtes.
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Figura 4.5. Analizat e lokacionit pas planvendosjës së gjithë kompleksit të ndërtesës :
Diellosja, gjelbërimi,qarkullimi i këmbësorëve dhe veturave
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Figura 4.6. Planvendosja e ndërtesës në lokacion të gjerë në raport me kontekstin
urban.
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4.2.2 Mostra e funksioneve
Përveç diagrameve me flluska ka qenë e nevojshme të bëhen edhe diagramet skematike
aksononmetrike për shkak se na tregojnë me qartë për hapësirat tredimensionale mes
veti si dhe levizshmerinë në hapësirë si dhe lidhjen mes funskioneve.

Figura 4.7. Aksonometria e eksploduar e funksioneve në bllokun e parë -shkolla.
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Figura 4.8. Aksonometria e eksploduar e funksioneve në bllokun e dytë -shkolla.
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Figura 4.9. Aksonometria e eksploduar e funksioneve në bllokun e tretë -salla
koncertale.

Figura 4.10. Aksonometria e eksploduar e funksioneve në bllokun e katërt-salla e
sportit.
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KAPITULLI V

5. STRUKTURA, KONSTRUKSIONI DHE TEKTONIKA (koncepti struktural,
materializimi, artikulimi)
5.1. STRUKTURA
Dizajni i projekt-propozimit është realizuar ne katër komponente kryesore, ku të gjitha
këto komponente kane funksione të ndryshme nga njëra tjetra por duke e plotësuar
dizajnin e një akademie të mirëfilltë. E gjithë struktura është realizuar në atë mënyrë
duke iu përshtatur hapësirave adekuate, dhe për shkak se ndryshon funksioni atëherë në
bazë të funksionit janë krijuar edhe hapësira të ndryshme, e këtyre hapësirave jemi
munduar të iu përshtatim strukturën adekuate, kështu tek hapësirat ku kemi krijuar
klasat komponentë shumë e rëndësishme dhe kryesore në akademi pastaj korridoret si
dhe kthinat tjera si pjesa e administratës, stafit mësimorë e kthinave të tjera përcjellëse
kemi përdorur konstruksion me shtylla si dhe trarë nga betoni i armuar. Përveç dy
komponentëve kryesore në të cilat kryhet mësimi kemi edhe dy komponentët tjera, njëra
është salla koncertale që do të shërbejë për performimin e nxënësve në këtë fushë, pra
muzikës dhe artit, duke krijuar hapësira të mëdha për shkak të dy funksioneve kryesore
që janë skena dhe auditoriumi, e për këto distanca të mëdha e kemi shfrytëzuar kryesisht
konstruksion me traje të paranderurua të cilat arrijnë distanca shumë të medha duke e
mbuluar gjithë hapësirën dhe duke krijuar një strukturë efikase për të mos penguar
lëvizshmërinë brenda asaj hapësire, pastaj është edhe blloku i katërt i akademisë që
është salla e sportit që shërben për aktivitet fizike të nxënësve gjithmonë duke e ditur
rendësinë e aktivitetit fizik dhe të një salle të sportit tek një shkollë, tek salla e sportit
kemi përdorur kryesisht konstruksion me kapriatë lineare hapësinore të cilat e mbulojnë
pjesën e fushës së lojës.

5.2. MATERIALIZIMI
Shkolla kombinon materialin e drurit si mbështjellës, e gjithë kjo pasi kemi analizuar
që në fasadën e projekt propozimit tonë të përdorim materiale që japin ngrohtësi tek
fëmijët. Me bukurinë organike të drurit realizohet një fasadë bashkëkohore që na jep një
ndjenjë të natyrshme. Shtresat vertikale të drurit e shtojnë lartësinë vizuale të ndërtesës,
si dhe thellësinë e ngjyrës në material si dhe i jep dimension dinamik në dizajn, ndërsa
kontrasti tjetër janë dritaret nga qelqi duke sjellë një ndjenjë më të butë dhe organike në
shkollë. Ngrohtësia është një arsye tjetër e fuqishme për arkitektet që të përdorin drurin
në shkolla. Druri i ekspozuar rrit të mësuarit duke ofruar një ambient të ftuar dhe
pasurues. Druri gjithashtu ofron interes vizual dhe zbut hapësirat e brendshme.
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Dy aspekte tjera shumë të rëndësishme se pse përdoret druri në ndërtesat arsimore janë:
qëndrueshmëria dhe siguria. Druri ka treguar performancë më të lartë se çeliku në testet
e kontrollit të zjarrit, dhe kështu në rast se ndodh zjarri djegia bëhet më e ngadaltë dhe
lejon kohë shtesë për njerëzit që të evakuhohen nga ndërtesa, pjesë tjetër me rëndësi
është edhe siguria sizmike, 60 % e shkollave në Kaliforni përdorin drurin si material të
ndërtesave arsimore për shkak se reagon mirë gjatë një tërmeti duke siguruar
fleksibilitet.

Figura 5. Skema të shtresave vertikale të cilat janë te vendosura në fasadë.

5.3. ARTIKULIMI
Artikulimi në fjalë do të thotë të flasësh qartë në mënyrë që të kuptosh dhe të përcjellësh
kuptimin. Në arkitekturë, artikulimi nënkupton të përcaktojë hapësira, kështu që
funksionet e ndryshme janë të qarta dhe arkitektura është kuptimplotë.
Të artikulosh diçka është ta shprehësh atë. Shumë nga komponentët e arkitekturës mund
të minimizohen ose të integrohen,të shprehen ose të "artikulohen".
Akademia e muzikës dhe artit si rezultat i gjenerimit të konceptit duke u bazuar në
nevojën dhe kontekstin është komplet i përberë nga katër komponente me funksione
komplementare ku në pikat kyçe të secilit komponent kemi lidhjet që mundësojnë
lëvizje të nxënësve në mënyrë që të ndihen shumë të lirë brenda shkollës. Veshja
natyrale e drurit u përdor për të mbuluar pjesën e jashtme të ndërtesës, për arsyen
kryesore që siguron ngrohtësi tek fëmijët. Edhe pse kompleksi është i shtrirë në katër
komponente sa i përket materializimit kemi përdorur materialin e njëjtë dmth materialin
e drurit tek te gjithë katër komponentët, në mënyrë që të mos duken se janë katër
ndërtesa të ndryshme. Si elemente artikuluese në fasadën e projekt-propozimit tonë janë
disa pjesë të klasave të cilat dalin ne formatin e erkerit të veshura me shtresa vertikale të
drurit të cilat njëkohësisht e shtojnë lartësinë vizuale në ndërtesë, si dhe thellësi të
ngjyrës në material ndërsa kontrast janë dritaret e përdorura që sigurojnë transparencë të
plotë me ambientin e jashtëm plot gjelbërim. Përveç klasave, artikulim tjetër arrihet
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edhe përmes paneleve me madhësi të ndryshme nga materialit i drurit të cilat janë të
vendosura në fasadën e sallës koncertale , ku arrihet artikulim sepse këto panele janë të
vendosura në një ritëm të caktuar gjithashtu me përdorim të ndryshëm të drurit të cilat
japin ndjenjën e tastëve të pianos.

Figura 5.1. Artikulimi në fasadë
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5.4. INTERPRETIMI IDEOR I PROJEKTIT

Figura 5.2. Skemat të cilat tregojnë gjenerimin e formës.
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Figura 5.3. Skema përfundimtare të gjenerimit të formës
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Figura 5.4. Prerje skematike që tregon lëvizjen e nxënësve.

Figura 5.5. Prerje skematike që tregon raportin e klasave dhe kabineteve.
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Figura 5.6. Imazhe skicë që tregojnë konstruksionin në prerje

51

Figura 5.7. Pozita e katër blloqeve në lokacion.
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5.4.1. Masterplani

Figura 5.8. Masterplani me kontekst.
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5.4.2. Baza e bodrumit

Figura 5.9. Baza e Bodrumit
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5.4.3. Baza e përdheses

Figura 5.10. Baza e Përdheses
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5.4.4. Baza e katit
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5.4.5. Baza e kulmit

Figura 5.12. Baza e Kulmit
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5.4.6. Fasadat

Figura 5.13. Fasadat
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5.4.7. Prerjet

Figura 5.14. Prerja A-A/Prerja B-B
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Figura 5.15. Prerja C-C/Prerja D-D
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5.5. Aksonometria e eksploduar e funksioneve
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5.6. IMAZHE ATMOSFERIKE

Figura 5.17. Imazhet e atriumit shkollës – tribunat (hapësira për
qëllime)

shumë
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Figura 5.18. Imazhe në hollin e shkollës – tribunat (hapësira për mësime jo formale)
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Figura 5.19. Imazhe në sallën e ngrënies
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Figura 5.20. Imazhe në sallën e ngrënies dhe pjesës së rekreacionit
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Figura 5.21. Imazhe atmosferik nga hyrja kryesore e shkollës
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Figura 5.22. Imazhe atmosferik nga oborri i brendshëm
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Imazhe skicë

Figura 5.23. Imazhe skicë
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Figura 5.24. Imazhe skicë
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EPILOG
Me anë të këtij projekti ne propozojmë institucionin edukativ-akademi e muzikës dhe
artit që ka për qëllim parësor krijimin e një hapësire që përfshin trajnimin e
instrumenteve muzikore, këndimit si dhe fushave të tjera hulumtuese si historia dhe
teoria e muzikës.
Mungesa e ambienteve efikase dhe të dedikuara për edukim në lëmin e arteve
performative dhe pamore; krijimi i mostrave inovative hapësinore si reflektim i
zhvillimeve bashkëkohore, ku performanca funksionale / hapësinore, ekologjike dhe
energjetike, rezulton në shprehje të reja formale dhe tektonike, si afekte regjeneruese e
kulturës urbane dhe simulon nxënësit në ndjekjen e shkollave të artit.
Me anë të këtij projekti ne zgjidhim problemin për akomodimin e fëmjëve duke i
plotësuar të gjtha kushtet e nevojshme për mësimin efikas i cili do të ishte tejet i
nevojshëm për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme.
Gjithashtu ne dëshirojmë që përmes projektit tonë dhe programit të hapësirave për
ndërtesën të bëhet një vatër e zhvillimit profesional të të rinjve në fushën e artit muzikor
dhe atij pamor :
Të plotësojë kërkesat e mësimit të artit muzikor dhe artit pamor të gjeneratave të
ardhshme të talenteve të rinjë.
Të krijojë një shkollë e cila do të jetë pasuri publike për të ngritur zhvillimin e artit
dhe kulturës në qytet dhe komunë.
Të krijojë një shkollë profesionale e artit përfitues të së cilës do të jenë njerëzit që
jetojnë në qytet.
Të krijojë një vatër e cila do të sigurojë vlerë të shtuar në pikëpamje sociale dhe
kulturore.
Të krijojë një zhvillim me vlera arkitektonike dhe urbane.
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